Abstract. This work is focused on a formation of students' cognitive interest to learn foreign languages, namely English language. Moreover, it is considered that increasing influence of scientific presentation of English language on all types of science, culture, art, and literature becomes main the issue of teaching. Obviously, foreign languages learning approach should be noticeably enhanced, taking into account the emphasis on the development of the oral speech of any student in order to use the language within their specialty. Another problem which is raised in this paper is contrasting and comparative analysis of two languages, native and learning.
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Foreign language is a subject with the help of which students can form professional interest, be familiar with foreign sources of various specialties, regional geographic knowledge. Formation of students' cognitive interest should be carried out in the following areas: interesting content of program material, improvement of teaching methods and the use of modern learning technologies, as well as ways of organizing the cognitive activity of students.
Universal informatization is a requirement of modern life. Numerous textbooks and manuals created abroad can be an additional means for mastering foreign language. They are accordingly designed for an English-speaking learner. Well-created from the language point of view, they do not reflect the local features, the language is not always clear for a different mentality of nations, it does not contain material reflecting national values, is difficult to understand in Uzbek audience.
It is the fact that English language is a rich source of information all over the world. In the age of globalization, English crosses the borders of all countries of the world, making available any information from antiquity to modernity. He became the preferred means of expressing scientific thought. However, the problem of the language of scientific presentation becomes in the focus of attention due to the increasing influence of the English language on all types of science, culture, art, and literature (Johnson, 2009) .
As some authors note and practice shows, "A specialist who has not mastered a foreign language, has not fully understood the diversity of his specialty, cannot come into contact with a foreigner, cannot negotiate ..." (Merritt, 2013) . This applies to political, scientific and cultural contacts. In connection with the development of market relations, many new expressions have appeared new terminology that did not exist in everyday life. Without knowledge, further advancement is impossible, as without technical and information technology knowledge, further technical progress is impossible.
The process of learning foreign languages should be significantly intensified, taking into account the emphasis on the development of the oral speech of any student in order to use the language within their specialty, to develop their communication activities as well as for the ability to translate scientific material in the specialty to extract the necessary special information from foreign sources, both for improvement in their specialty and for further scientific activity in the chosen field. The teacher should demonstrate maximum attention to the student's need for knowledge, create friendly atmosphere. The issue of the comparative study of languages in linguistic, as well as methodologically, is of great importance for the teaching of native / Russian and foreign languages in national schools and in national groups of universities.
Comparative analysis is a tool of identification by language, as well as a means of determining the rate of involvement in globalization processes and the degree of independence preservation; detection of information-sensitive points (sensors) in order to exchange languages, consequently, between cultures and civilizations as historical aggregates (Aijmer, 1996) .
The problem of national cultures in the objectively occurring multidimensional process of world globalization, their interaction with the world dominant hybrid and average mass culture, claiming to replace cultures, raises the question of the place of national cultures in this process. Languages in these processes preserve national originality, moreover its authenticity.
Social context of the language comes from a detailed study which allows you to "learn" the evolution of the national language, since language changes can only be understood when they are considered in the totality of evolving phenomena. In addition, the analysis of the language of this society exacerbates the problem of studying the relationship betweenlanguage and peculiarities of spiritual culture.
Contrastive linguistics as an independent linguistic field emerged from the general number of comparative studies at the end of the 20th century. This area is closely related to ethnopsychology and the history of culture and serves as a link between fundamental linguistics and applied aspects of linguistics (Rusiecki, 1976) .
Contrasting analysis examines individual units and phenomena of two compared languages, and the study is not conducted separately in each language, but followed by comparison from the unit of one language to its possible correspondences (or differences) in another language. The mainpurpose of contrastive analysis is to identify differences in the semantics and functions of a unit of one language in comparison with its possible correspondences in another language.
At the same time, a comparison of the set of semantic lexeme features in one language with a set of semantic features of an equivalent lexeme of another language reveals the national feature in the system of cognitive features represented in these lexemes. By another language, one can find such signs of the native concept that were not seen before, seemed natural.
In organization of the derivative vocabulary, along with other forms of streamlining language material, one of the main places is occupied by the problem of the word-formation which is particularly relevant.In relation to the lexical semantics which allows to draw attention to the content of the derivation processes of multi-structural languages, such as English, Russian and Uzbek.
Comparison of foreign and native languages helps to better understanding the causes of those mistakes that are a consequence of the native language interference and correctly identify the problems being solved by Uzbek students when learning a foreign language. Especially useful toapply the comparative method in the study of grammar (Chen, Huang, 2003) .
Thereby, when comparing foreign and native languages, it is necessary to clarify the following questions:
1. Which grammatical categories of a foreign language, identifying similarities in meaning and usage, have no resemblance in the expression forms.
2. Which grammatical categories of a foreign language have a correspondence in their native language.
3. Which grammatical categories of a foreign language have no analogy in the students' native language.
4. What grammatical categories of the native language do not have direct similarities with the studied (foreign) language? Such a comparison, identifying similar phenomena and discrepancies, makes it possible to better understand the material that is not appropriate to the native language. It also helps to prevent possible mistakes caused by the influence of the native language. For example,there is no category of nouns in Uzbek language. Furthermore, adjectives are immutable, i.e. do not consistent with nouns. It explains the difficulty of students when learning the expressions of agreement in English.
Together with single-structured languages, comparatively differently structured languages are also studied. For example, English -Turkish, German -Azerbaijani, SpanishGeorgian, French -Uzbek, etc.
A comparative study illustrates that in some genetically related languages there are differences in their structure. For example, in German and English languages (in the case system, in the differentiation of nouns by gender, in declination, in the structure of the sentence). On the contrary, in languages far from each other there are several convergences (Wardhaugh, 2006) .
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Profesja adwokata, notariusza czy radcy prawnego powszechnie postrzegana jest jako zawód o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa, a także jako służba publiczna dla ochrony dóbr wyższego rzędu w szczególności ładu społecznego praw wolności jednostki, zdrowia, życia czy mienia osobistego lub publicznego. Przestrzeganie wartości etycznych podczas wykonywania tych zawodów, zachowanie reguł staranności oraz tajemnicy zawodowej to podstawowe atrybuty tych profesji. Owe wyznaczniki należytego działania, czynią z nich zawody o szczególnym charakterze w wymiarze społecznym -są to zawody obdarzone olbrzymim kredytem zaufania społecznego, uzurpujące sobie miano zawodów zaufania publicznego. Dlatego też, kardynalnym aspektem niniejszego opracowania pozostaje wskazanie charakteru zawodów prawniczych jako zawodów zaufania publicznego. Przy czym aby osiągnąć ów cel egzegezy, trzeba unaocznić wieloznaczność poszczególnych zawodów w kontekście zaufania oraz analizy pojęć etyki prawniczej oraz etyki wykonywania zawodu, odwołujące się do wartości i obowiązków w tych profesjach.
Relewantnym pozostaje wyartykułowanie art. 17 Konstytucji będącego podstawą do tworzenia korporacji zawodowych dla zawodów określanych mianem zawodów zaufania publicznego. Dodatkowo należy podkreślić, że problematyka funkcjonowania samorządów zawodowych w zawodach prawniczych i ich relacja do zawodów zaufania publicznego oraz władzy publicznej została podjęta w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który w tych kwestiach wypowiadał się wielokrotnie. Przedmiotowa analiza orzecznictwa TK koncentruje się wokół takich pojęć jak konstytucyjny status zawodów zaufania publicznego oraz pojęcie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w konfrontacji z problematyką dostępności do zawodów prawniczych.
Niniejsze opracowanie, podejmuje analizę popartą wykresami, która dotyczy dostępu do zawodów prawniczych adwokata, radcy prawnego i notariusza w okresie od 2010 do 2017 obejmując swym zasięgiem jedną z ważniejszych reform po zmianach ustrojowych, a mianowicie ustawę deregulacyjną autorstwa Jarosława Gowina. Badania dokonano na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej.
Rozwijając niniejsze zagadnienia, należy stwierdzić, iż zawód zaufania publicznego oraz jego wykonywanie w powszechnej opinii publicznej jest ściśle połączony z nieskazitelną postawą, tak etyczną jak i moralną, w którym bezwzględnie powinna być przestrzegana tajemnica zawodowa, jak również kodeks etyki tego zawodu. Przedstawiciele owych zawodów wnoszą pracę, która ma w swoim wymiarze społecznym niezwykle ważne znaczenie. Od przedstawicieli tych profesji oczekuje się, iż posiadają wysokie zawodowe kwalifikacje, poparte weryfikacją ich umiejętności i wiedzy w formie egzaminu kończącego kształcenie w danej specjalności, a także podczas wykonywania zawodu, co kilka lat. Takowe działania pozostają dla beneficjentów tych że zleceń gwarancją wysokiej jakości usług z których pragną skorzystać. Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego uznawane są za tych, którzy zaspokajają szczególnie wrażliwe społecznie problemy i zadania ujmowane niekiedy jako powinność społeczna. Co więcej, zawód zaufania publicznego nie powinien być traktowany li tylko w wymiarze pracy najemnej, gdyż wiąże się z nim pewna powinność w niesieniu pomocy osobie potrzebującej. Należy pamiętać przy tym, iż do zawodów zaufania publicznego nie wlicza się służb publicznych, gdyż odgrywając społecznie doniosłą rolę i są one objęte ścisłym zainteresowaniem państwa, nie uosabiając na ogół jego działań. Można postawić tezę, iż osoby wykonujące przykładowo zawód notariusza nie są funkcjonariuszami publicznymi, jednak ich praca polega na wykonywaniu publicznych zadań państwa. Jest to przykład gdzie zadania publiczne notariatu zostały sprywatyzowane. Natomiast, takie zawody jak adwokaci czy radcowie prawni mają status prywatnoprawny.
Zawód zaufania publicznego jest dość specyficznym pojęciem. Jego konstrukcja nie występuje bowiem w żadnym europejskim państwie. W prawodawstwie polskim legalnej definicji tego zawodu również trudno się dopatrywać, co rodzi problemy podczas próby kwalifikacji takich zawodów. Profesja prawnicza należy do dość szczególnych, a próbą identyfikacji jej cech zajęło się orzecznictwo i doktryna.
Pojęcie tego zawodu ma związek z zawodami wolnymi jednak i one nie otrzymały legalnej ustawowej definicji, a obydwa znaczenia tych terminów pokrywają się częściowo. Można zaryzykować stwierdzenie, że profesje prawnicze posiadają cechy zawodów wolnych lecz nie każdy z nich wchodzi w materię zawodu zaufania publicznego. Dzieje się tak dlatego, że zawody zaufania publicznego obwarowane są pewną cechą, którą jest samorząd zawodowy, inaczej ujmując korporacja zawodowa stojąca na straży prawidłowego wykonywania zawodu w granicach interesu publicznego. M. Kulesza zwrócił uwagę na to iż ,, misja publiczna " to dodatkowa cecha zawodu zaufania publicznego (Kulesza, 2002:26-27) . Podstawowym kryterium, które pozwala takie zawody wyróżnić jest właśnie samorząd zawodowy i zawody takie jak prokurator, kurator sądowy czy sędzia nie wpisują się w pojęcie zawodów zaufania publicznego dlatego, że ich zawodowe samorządy umocowane są w strukturach państwowych instytucji, a zatem nie mogą być uznawane za podmioty w pełni zdecentralizowane jak ma to miejsce na przykładzie samorządów zawodowych notariuszy, adwokatów czy lekarzy (Rączka, 2013:91-92) .
W tego rodzaju profesji jaką jest wolny zawód, ustalenie konstytutywnych cech pozostawiono orzecznictwu, ustawodawcy oraz nauce prawa. To ustawodawca w ustawie korporacyjnej nadaje danemu zawodowi cechy zawodu zaufania publicznego. Ustalając te cechy trzeba wziąć pod uwagę, iż zawód zaufania publicznego nie jest tożsamy pojęciowo z zawodem regulowanym oraz wymienionym już wolnym zawodem. A. Krasnowolski (Krasnowolski, 2013:3) . Wśród wymienionych powyżej trzech charakterystyk zawodów niewątpliwie najstarszym jest właśnie wolny zawód. Te ustalenia pozwalają przyjąć założenie, iż oba te zawody pojęciowo zazębiają się, jednak nie każdy wolny zawód może być odbierany jako zawód zaufania publicznego i odwrotnie. Samorządy zawodowe zawodu zaufania publicznego w tej sytuacji są inne dla zawodów wolnych takich jak radca prawny czy adwokat, oraz inne dla zawodów mających charakter służby publicznej jak sędzia. Samorządy w zawodach wolnych w dużym stopniu są niezależne od państwa, panuje równość wśród ich członków, swoje władze wybierają w wyborach, które są demokratyczne, tworzą własne dyscyplinarne systemy wewnętrznie funkcjonujące-jako wewnętrzny system sprawiedliwości. Mogą samodzielnie określać reguły szkolenia i naboru do zawodu. Natomiast, w zawodach o charakterze służby publicznej istnieje dużo mniejsza niezależność. Samorządy nie posiadają kompetencji w zakresie samoregulacji do sposobu wykonywania zawodu lub działalności samego zarządu np. działalność samorządu zawodowego sędziów szczegółowo określił ustawodawca (Legat, Lipińska, 2002:93) .
Uregulowania, które odnoszą się w sposób bezpośredni do zawodu zaufania publicznego zawiera Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dziennik Ustaw, 1997: nr 78, poz. 483) . w art. 17. Polski ustawodawca umieszczając w Konstytucji RP regulację zawodów zaufania publicznego podkreślił w ten sposób, że do tej kategorii zawodów przywiązuje dużą wagę. Należy podsumowując stwierdzić, że każdy zawód, jak również może to być grupa zawodów dla których utworzono samorządy zawodowe zwane również korporacjami na drodze ustawy i posiadający taką nazwę o czym stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany jest zawodem zaufania publicznego (Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 1997: Art. 17 ) . Do zawodów tych zalicza się profesje, które w wykonywaniu swych działań i zadań mają na uwadze troskę o dobro i interes publiczny. Przyjmuje się, że zawody zaufania publicznego choć nie są tożsame z wolnymi zawodami to jednak są im bliskie, jednak muszą być zrzeszone w samorządach zawodowych. Należy pamiętać przy tym, iż istnieją zawody zorganizowane w korporacjach, a nie są one jednak zawodami zaufania publicznego.
Konkludując, należy zgodzić się z wyrażoną już tezą (Wiatrowski, 2015) , iż podejmując temat związany z wykonywaniem prawniczych zawodów zaufania publicznego winno się przeanalizować i poddać gruntownej egzegezie kilka zasadniczych kwestii. W pierwszej kolejności definicję zawodu zaufania publicznego oraz katalog osób uprawnionych do jego wykonywania. Dokonać próby rozgraniczenia pojęcia "wolnego zawodu" od określenia "zawód zaufania publicznego". Przedstawić profesję adwokata, radcy prawnego, notariusza -jako przykłady prawniczych zawodów zaufania publicznego. Taka prezentacja wynika z faktu, iż celem pracy badawczej jest dookreślenie i uwypuklenie roli, sposobu funkcjonowania oraz genealogii prezentowanych zawodów prawniczych.
Dlatego też należy stwierdzić, iż pomimo wielu podobieństw bardzo trudne jest wyznaczanie wspólnych płaszczyzn działania prawniczych zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich ma własną historię, dorobek, specyfikę wykonywania i generuje związane z tym Ważna jest kwestia, iż ponieważ wykres wykazuje liniowy wzrost w badanym okresie to rokowania na lata następne są optymistyczne dla przyszłych klientów korzystających z usług adwokackich, gdyż dostępność do nich w związku ze wzrostem liczby osób wykonujących ten zawód stale rośnie. Osobną kwestią jest jakość świadczonych przez te osoby czynności prawnych, co powinno być tematem osobnych badań i analiz.
Wykres 2 przedstawia liczbę radców prawnych w Polsce wpisanych na listy oraz wykonujących zawód w latach 2010-2017. Liczba radców wpisanych na listy w 2010 roku wynosiła 27531 by w ciągu ośmiu lat osiągnąć wynik 43410 osób, również i w tym zawodzie prawniczym przyrost przez cały badany okres był w miarę jednostajny i systematyczny. Podobna tendencja zachowała się w liczbie osób czynnie wykonujących zawód radcy prawnego, by z liczby 20430 w 2010 roku wzrosnąć do 33729 osób w 2017 roku. Również i w tym zawodzie liniowa tendencja wzrostowa rokuje utrzymanie podobnych tendencji w latach następnych.
Jednocześnie, analizując wykres 3 odnoszący się do zawodu notariusza, analogicznie jak w obu poprzednich egzegezach widać liniową tendencję wzrostową, i tak z 2188 notariuszy w 2010 roku ich liczba rośnie do 3469 osób w roku 2017, rokując dalszy wzrost w latach następnych.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż poprzez analizę liczby osób w badanym okresie obejmującym lata 2010 -2017 zatrudnionych w poszczególnych prawniczych zawodach zaufania publicznego należących do profesji adwokata, radcy prawnego i notariusza można zaobserwować wyraźny wzrost ich liczby na przestrzeni badanego okresu ośmiu lat. Należy dodać, iż kroki podejmowane w celu deregulacji tych zawodów przyniosły oczekiwany wymierny efekt w postaci niemal podwojenia liczby tych osób w badanym okresie czasu. Jednocześnie, osobnym tematem do badań powinna być kwestia jakości świadczonych usług w zawodach prawniczych, aby potwierdzić bądź wykluczyć tezę, że skokowy wzrost ilości adwokatów, radców prawnych i notariuszy, nie koreluje z jakością świadczonych przez nich usług i czynności prawnych.
Należy pamiętać przy tym, iż w sektorze usług prawniczych zawodów zaufania publicznego profesji adwokata, notariusza i radcy prawnego panują bardzo surowe wymogi dostępu do zawodu. Tym samym, jeżeli wymagania minimalne będą ustalone na zbyt wysokim poziomie może to w przyszłości doprowadzić do wzrostu cen usług prawniczych, a tym samym zmniejszyć ich dostępność dla osób mniej zamożnych. Natomiast, jeżeli będą one na zbyt niskim poziomie, może nastąpić z kolei spadek jakości tych usług przy wzroście ilości podmiotów świadczących te usługi. Takowe z pewnością spowoduje spadek cen tych że usług, gdyż takie są prawa gospodarki rynkowej. W efekcie, ujmując przewrotnie, należy potwierdzić, iż taka okoliczność może spowodować wzrost jakości usług z powodu dużej konkurencji na rynku prawniczym.
Podsumowując winno się stwierdzić, iż podjęta w niniejszym tekście analiza, dowodzi i potwierdza jednoznacznie skokowy przyrost podmiotów świadczących profesjonalne usługi prawne. Tendencja takowa, ma charakter trwały, uwzględnia przy tym tezę, iż w Polsce występował chroniczny niedobór tego typu usług, natomiast wzrost ilości podmiotów świadczących usługi prawne z pewnością wymuszą korektę cenową, zwiększając wachlarz beneficjentów tego rodzaju usług, jednakże takowa tendencja nie koreluje z pewnością z zakresem jakościowym badanych usług prawniczych.
